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Een pandemie, de tijd waarin we nu én de komende periode nog zitten, zorgt ervoor dat het verpleegkundig beroep wellicht meer dan ooit wordt gewaardeerd. Hoewel Nederland een van de beste zorgstelsels ter wereld heeft, stelt het coronavirus (COVID-19) ons voor een enorme uitdaging. Tijdens het schrijven van deze column zijn we nog in afwachting van de piek die voorspeld is, maar nu al hebben we te maken met tekorten in mondmaskers, handalcohol, spatbrillen en beschermende schorten. Om over de verpleegkundige tekorten nog maar niet te spreken. We zijn letterlijk en figuurlijk onthand.

Gelukkig is er onderling veel solidariteit en ontstaan nieuwe, verrassende initiatieven van en voor verpleegkundigen. Massaal melden (oud)collega\'s die niet meer in de directe zorg werken zich aan om collega\'s te ondersteunen. Je kunt zelfs direct weer instromen als je BIG-registratie verlopen is na 2018. Een goed initiatief, maar de titel \'extra handen\' in plaats van \'deskundige en ervaren handen\' was misschien iets beter op zijn plek geweest. Al is dit wat geneuzel in de kantlijn. Het vraagt moed van deze verpleegkundigen om zich weer aan te melden. Niet alleen omdat er het risico is van het coronavirus, maar ook omdat de complexiteit van zorg flink is toegenomen in de afgelopen jaren. En wat zou het een mooie bijkomstigheid zijn als een deel van deze verpleegkundigen definitief terugstroomt in de zorg. Mogelijk in combinatie met hun andere taken, zoals onderwijs, beleid en wetenschap.

Het voelt voor ons wat vreemd om jullie in tijden van crisis van wetenschappelijke inzichten te voorzien, maar er is een tijd ná de coronacrisis. En ondanks dat we nog niet weten wanneer dat is, is het delen van kennis ook in tijden van crisis van groot belang.

\'Never waste a good crisis\', zei Winston Churchill ooit. De saamhorigheid die we laten zien, en de erkenning en bewondering die de collega\'s aan het bed krijgen voor hun moed en harde werken, kunnen het vak alleen maar goed doen.

Succes, collega\'s!
